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ABSTRAKT
Në këtë temë diplome trajtohet dhe shqyrtohet roli i investimeve në Kosovë se si ndikojnë ato në
ekonominë e Kosovës. Në fillim të këtij punimi e kemi shqyrtimin e literaturës në të cilën
shpjegohen përkufizimet e investimeve të huaja, klasifikimet e investimeve të huaja si dhe
avantazhet dhe disavantazhet e saj.
Po ashtu paraqitet se sa ka pas investime në Kosovë, cilat janë problemet e saj si dhe rezultatet e
tyre. Gjendja në Kosovë e cila e ka papunesinë shumë të madhe është trajtuar po ashtu në këtë
temë se si ajo ndikon në IHD duke i përdorur të dhënat e marra nga burimet e ndryshme.
Duke e parë gjendjen e Kosovës që e ka papunsinë në nivel të lartë si zgjidhje e mirë kishte me
qenë thirja ose tërheqja e investitorëve të huaj në Kosovë, së pari duhet larguar problemet të cilat
e shkaktojnë largimin e IHD të cilat i kemi përmendur në vijim po ashtu i kemi paraqitur edhe
rezultatet se cilat mund te jenë mundësitë, e pastaj duhet menduar për tua përshtatur investitorëve
politikat për tërheqjen e tyre, kështu tek punimi do të mësojmë investimet që janë bërë deri tani
si dhe cilat janë përfitimet e Investimeve të huaja në qoftëse e bëjmë tërheqjen e tyre duke iu
mundësuar kushte të mira.
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1. HYRJE
Pesëmbedhjetë vjet pas luftës, Kosova është ende në preiudhën e tranzicionit. Bruto produkti
vendor (PBB) ka qenë në një rritje të qëndrueshme gjatë viteve, por ende nuk ka shumë përmirësim
në standardin e jetesës.
Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të një
vendi, për shkak të efekteve që sjellin këto të fundit.
Në teori, në literaturë dhe gjithashtu edhe në praktikë, njihen edhe efektet e investimeve të huaja
direkte ( IHD-ve). IHD kanë sjellë efekte domethënëse pozitive në ekonomi, por pa dyshim kjo
nuk do të thotë se ky punim do të trajtojë vetëm aspektet pozitive të IHD-ve, pasi si qëllim është
edhe analiza e disavantazhëve që sjellin në një vend prania e IHD-ve.
Konkretisht qëllimi kryesor i këtij punimi është shikimi i anës teorike dhe lidhjeve që ajo sugjeron
per IHD-të në tërësi. Një ndër lidhjet kryesore që teoria sugjeron, është ajo e lidhjes së IHD-së me
rritjen ekonomike. Gjithastu qëllim tjetër i këtij punimi është edhe pasqyra e një pamje të IHD-ve
në Kosovë ndër vite, sektorët kryesorë ku janë përqendruar, dhe kështu me radhe.
Duke e ditur se problemi kryesor në Kosovë është papunsia atëherë si zgjidhje e mirë është
zvoglimi i papunsis me anë të IHD-ve, në këtë punim do të jenë të paraqitura investimet e qeverisë
po ashtu edhe ato të huaja .
Duke marrë parasysh sitautën e rëndë ekonomike të Kosovës, nuk ka një nivel të caktuar të rritjes
ekonomike. Nëse analizojmë GDP-në, do të shohim se në vitet e fundit, shpenzimet e qeverisë
kanë ndikim kryesor në rritjen e GDP-së. Ne nuk kemi parë ndonjë rritje të qëndrueshme të
shpenzimeve familjare. Në faktë njerëzit kanë rritur shpenzimet e tyre vetëm për të përballuar
inflacionin, ne e dimë se për të investuar duhet kursyer mjetet po duke pasur parasysh nivelin e të
ardhurave dhe kushtet e përgjithshme ekonomike, është shumë e veshtirë të priten kursimet në
shumat e mëdha që do të qojnë në investime të konsiderueshme. Pra duke u nisur nga atë që e
thamë më lartë ne mund të vijmë në përfundim se investimet e huaja direkte janë faktori kyç për
të gjeneruar zhvillim të qëndrueshem ekonomik në Kosovë.
Më poshtë tek pjesa e parë është shqyrtimi i literaturës në të cilën janë të paraqitura klasifikimet e
IHD, avantazhet dhe disavantazhet e saj.
Tek pjesa tjetër është paraqitur deklarimi i problemit, cilat janë shkaqet, arsyet ose pengesat se pse
1

nuk ka investime të huaja të mjaftueshme në Kosovë.
Dhe tek pjesa e fundit janë të paraqitura rezultatet se çfarë duhet të ndërmarrë Kosova për tërheqjen
e inestitorëve dhe zgjidhjen e problemeve të cekura më poshtë .
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Tek kjo pjesë do të japë një këndvështrimë teorik të IHD-të duke filluar me përkufizimet e
ndryshme dhe mbi etiketimin që i bëhet një IHD-je, klasifikimet e IHD-ve si dhe avantazhet dhe
disavantazhet e saj, ku gjatë mbledhjeve të informacioneve e kam parë se luajnë një rolë të
rëndësishëm në ekonominë e vendit.

2.1

Përkufizime të investimeve të huaja në Kosovë

Qështja e IHD-ve është një qështje me shumë rëndësi, jo vetëm në kontekstin global, por në veqanti
për vendin tonë, shpeshë herë dhe si qështje politike. Por në këtë pikë është e rëndesishme të biem
dakord edhe për sa i takon përkufizimit të tyre.
Investime e Huaja Direkte janë një formë e investimeve që fiton interes në ndërrmarje, e cila
funksionon jashtë territoritë të vendit të investitorit.
IHD-të kerkojnë një marrëdhënie biznesi ndërmjet shoqeëisë dhe degës së sajë të jashtme.
Marrëdhëniet e jashtme të drejtë për drejta, japin një rritje të biznesit për koorporatat
multinacionale.
Që një investim të konsiderohet si një IHD, shoqëria duhet të ketë të paktën 10% të aksioneve të
zakonshme nga filialet e saj të jashtme. Firma investitore gjithashtu, mund të kualifikohet për
investime të huaja në qoftë se zotëron fuqi të votimit në një ndërmarrje që vepron në një vend të
huaj.
MNC-të (Multinational Cooporation), kompanitë shumëkombëshe i konkretizojnë mundësitë e
tyre për biznesin e tyre me ndihmën e investimeve të huaja direkte ( që do të thotë investimet e
mjeteve reale të prekshme siç janë makinerit, toka, ndërtesa, objektet etj. Në një vend të huaj).
Megjithatë IHD-të kerkojnë investime thelbësore dhe të vazhdueshme, dhe një sasi e madhe e
kapitalit mund te jetë e rrezikuar. Nëse investimet e bëra nuk rrjedhin sipas normës së
propabilitetit, atëher MNC-ja mund të ketë probleme në shitjen e projektit që ato kanë krijuar, ajo
tentonë të analizojë mirë vendimet e tyre përpara se ato të zbatohen duke i shiquar edhe rrethanat
të çfaërdo lloj investimi të huaj direkt.
Investimet që bëhen për të përfituar një interes të caktuar, për një periudhe të gjatë kohe në një
ndërmarrje, e cila operon në një mjedis ekonomik, ku investitori ia arrin qëllimit për ta pasur
rezultat në menaxhimin e sajë. IHD-të paraqiten në forma dhe mënyra të ndryshme, si p.sh blerja
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e aseteve në një vend tejtër , riinvestimi i fitimit në një vend tjetër, transferimi i aseteve në një
vend tejtër etj. Të gjitha këto më lartë janë metoda të investimit direkt. Me rastin e blerjes së
aksioneve përfshin përfitimin e mbajtjes së aksioneve ku edhe japin të drejtën e kontrollit të
menaxhimit të një firme.
Përpos investimit direkt e cila konsiderohet një hua për një filial është edhe investimi në portofol
që do të thotë një hua për një firme të pa lidhur me investitorin ose edhe blerja e aksioneve të një
firme të palidhur me të.
Kështu njihen dy lloje të formash me të cilat investimet e huaja mund të ralizohen nga njëri vend
tek tjetri. Kështu dallojmë investimet e huaja indirekte, të njohura ndryshe dhe si investime
portofoli, ku dhe menyra e dytë është ajo e investimeve të huaja direkte.
Sipas përkufizimit klasik-IHD konsiderohet një kompani e një vendi të caktuar që bënë një
investim fizik duke ndërtuar një ndërmarrje apo firmë industriale të çarëdoshme në një vend tjetër,
[14].
Percaktuesi direkt vjen nga fakti se investimi kryhet në formë të drejtpërdrejtë nëpërmjet ndërtimit
të ndërtesave dhe prurjes së makinerive, përveq prurjes së kapitalit. Në një farë mënyre, kur themi
“direkt” nënkuptohet fjala “fizik, pra një investim i prekshëm dhe i dukshëm.
Por qëllimi ynë nuk është të ndalohemi ëe përshkrimin e diferencimin e mëtejshem të këtyre dy
lloj investimeve, pasi fokusi ynë do të mbetet tek IHD.
Rritja e shpejtë ekonomike që disa vende në zhvillim kanë pësuar dhe ndryshimet në rrjetin global
të investimeve, ka bërë që përkufizimi i IHD-së të zgjerohet akoma më tepër në menyrë që të
përfshijë edhe nocione të reja.

2.1.1

Klasifikime te investimeve te huaja direkte

Nuancat e IHD-ve kanë marrë trajta të ndryshme duke u klasifikuar në pesë lloje [15].
Më poshtë do të paraqitet klasifikimi, i mbështetur në trajtimin teorik të këtyre tre autorëve.
Lloji i parë ka të bëjë me ato IHD që përdoren për të fituar akses në faktorëtë te prodhimit , të tilla
4

si resurset, njohuritë teknologjike, patentat ose emri i mirë qe zotërohet nga një kompani në vendin
prites.
Ky rast zbatohet kur asetet të tilla janë të veshtira të transferohen ose nuk gjenden ne vendin e
origjinës së investimit.
Lloji i dytë është zhvilluar nga Raymond Vernon, në hipotezën e tijë ciklit të produktit, Ky model
përfshin IHD-të të cilat kryhen për të fituar akses në faktorët më të lirë të prodhimit, si p.sh “fuqia
puntore“ [2].
Lloji i trëtë i IHD-ve lidhet me firmat që konkurojnë në rang ndërkombëtar duke ndërmarrë një
sërë investimesh në vendet që i konkurojnë. Këtë e realizojnë përmes formës së organizimit të
Joint Venture në mënyrë që të fitojnë akses në rangjet e produkteve të njëra tjetrës. Ky lloj IHDje është përhapur shumë si pasojë e rritjes së konkurrencës mes produkteve të ngjashme dhe
arritjeve në kërkim-zhvillim.
Lloji i katert ka të bëjë me IHD-të që synojnë aksesin tek konsumatorët e vendit prites. Në këtë
lloj IHD-je përpjekja është sigurimi i të gjitha produkteve dhe shërbimeve për konsumatorët pritës
njëlloj si i ofrojnë ato për konsumatorët e vendit investues. Kjo shpesh rezulton gati të jetë e
pamundur për shkak të shërbimeve të caktuara ose të paaftësisë për të përmbushur një lloj kërkese
të caktuar. Pamundësia e tregtimit të disa produkteve e shërbimeve në vendet pritëse, ka qenë një
faktorë thelbësor në rritjen e këtij lloj IHD-je.
Lloji i pestë dhe i fundit i IHD-ve lidhet me aspektin e tregtimit të diversifikuar të integrimit
rajonal. Ky lloj shfaqet kur vendi prites paraqet avantazhe lokale për kompanitë e huaja që duan
të investojnë për të fituar akses në tregun e pritësit. Por barrierat e taksimit dhe tregtimit, pengojnë
keto kompani të eksportojnë të mira e shërbime në këtovende. Kur e konsiderojnë të arsyeshme,
kompanitë e huaja kapercejnë keto barriera duke themeluar praninë e tyre në vendin pritës me
qellim që të fitojnë pjesë në treg.
Klasifikime të IHD-ve:
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1. IHD-të kërkuese të tregut, synojnë të zhvillohen dhe të zgjerohen duke penetruar në
tregjet e huaja, qëllim ky që arrihet duke perdorur strategjikisht blerjet dhe shkrirjet midis
kompanive.
(Madhësia e tregut dhe të ardhurat për frymë, Rritja e tregut, Hyrja në tregjet rajonale e
globale, Preferencat e konsumatorëve, Struktura e tregut).
2. IHD-të kërkuese të burimeve, dhe faktorëve të lirë të prodhimit që disponojnë vendet e
tjera të tilla si forca e punës, teknologji, ambiente pune, etj. Duke arritur kështu uljen sa
më shume të kostos së prodhimit të tyre. Këta lloj investitorësh janë tipike për vendet në
zhvillim si vendet e Europës Juglindore, (Lëndë e parë, Kosto e ulët e fuqisë së puntorëve,
Fuqi puntore e kualifikuar, Burime teknologjike, novacione, Infrastruktura fizike (rrugë,
porte, energji, telekomunikacion)) .
3. IHD-të kërkuese të eficiences, përdorin zgjerimin në vende të huaja për të përfituar nga
ekonomitë e shkallës, diversifikimi i aktiveve dhe riskut, tipike kjo për vendet e zhvilluara
si p.sh ato të BE-se.
Ashtu si përkufizimi i tyre, edhe klasifikimi i IHD varet nga këndveshtrimitë ku cilat ato
studiuohen. Dy janë këndvështrime kryesore të shikimit të IHD-ve:


Nga këndveshtrimi i investitorit



Nga këndveshtrimi i vendit të punës

Nga këndvështrimi i investitorit, IHD-të klasifikohen në horizontale, vertikale dhe konglomerat.
[5].
IHD hirizontale- Prodhohet jashtë (në vendin pritës) ajo që prodhohet dhe në kompaninë meme.
Pra, i njejti standart prodhimi duplikohet dhe jashtë vendit. Ky lloj Investimi i Huaj, paraqet
tipologjinë më të përhapur të IHD-ve.
IHD vertikale- Tranfsferohet jashtë një nga fazat e procesit prodhues. Ky lloj Investimi është më
i përhapur në sektorët dytësor dhe tretësor, siç janë industritë përpunuese.
IHD konglomerat- që janë një përzierje e investimeve horizontale dhe vertikale, të cilat përfshijnë
edhe investimin në një industri të një natyre tjetër në vendin pritës.
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Fluksi neto i IHD-ve lidhet me investimet gjatë një periudhe kohe dhe është kumulative. Ky fluks
(pozitiv apo negativ) është rezultat i investimeve të jashtme dhe të mbrendshme. Fluksi negativë
zakonisht tregon Disinvestimet apo ndikimin e rimbursimeve të rendesishme të huave brenda
kompanisë.
Fluksi neto i IHD-ve influencohet nga elementet e mëposhtme:
-Investimet “greenfield” – kapitali i ri i huaj, i cili futet në formën e aksioneve në një shoqëri. Kjo
formë e investimeve të huaja është edhe më e parapelqyera pasi krijon mundësi për hapjen e
fronteve të reja të punës në vendin pritës, ku si shembull për Kosovë kemi fabrikën për prodhimin
e materialit ndërtimor Xella International Group, e cila është lider në prodhimin e materialit për
ndërtim të objekteve në gjashtë kontinente. Xella Group hapi një fabrikë prodhimi të silikatit në
Lipjan, në afërsi të kryeqytetit të Kosovës Prishtinë e cila filloi të prodhojë produktet e para silikate
në Korrik të vitit 2007. Vlera e këtij investimi “ Greenfield” ka arritur në 12 milionë euro. Xella
Kosova furnizon të gjithë rajonin me silikat produkte nën emrin e markës “Silka” shkurtes e
“Silikat Kalcium”.
Kapitali aksioner- që është blerja në aksione e investitorit të huaj në një entitet në vendin pritës.
Huatë brenda kompanive- që përfaqëson nga huatë afatshkurtra apo afatgjata midis kompanisë
mëmë dhe filialave te sajë [1].

2.1.2

Avantazhet e investimeve të huaja direkte

Me rëndësi për IHD-të shihen edhe shkaqet dhe pasojat e kapitalit të huaj në vend.
Pikpamjet teorike për këtë çështje janë të ndryshme duke nisur nga pikëpamjet shumë ekstremiste
për të mbojtur nacionalizmin. Nga ku IHD-të humbin identitetin e një vendi, duke vazhduar deri
tek idetë se ato janë një aspekt i ekonomisë, pa të cilen kjo e fundit nuk mund të ekzistojë dhe per
rrjedhojë duhet të shihen pozitivisht.
Qëndrimi tjetër përsa i takon IHD-ve është edhe se shpesh nga pikëpamja teorike ato shihen si një
kanal mundësishë, veqanërisht për vendet në zhvillim. Pavarësisht kësaj, fluksat e IHD-ve nuk
duhen parë vetëm në këndvështrimin e një fluksi të vetëm, por flukse pasuese të fluksit fillestar të
kapitalit. Konkretisht perveq investimit fillestar, IHD-të pasohen nga lëvizje ndërkombetare
kapitali, nga vendi pritës te ai i origjinës, nga lëvizje e aftësive menaxheriale, teknologjike e kështu
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me radhë.
IHD-të luajnë një rol shumë të rendesishëm në transformimin e vendeve, veqanërisht atyre
postkomuniste. Në ndryshimin e strukturës, nënkuptojmë përparimin dhe hapjen e ekonomisë nga
pikëpamja ndërkombëtare dhe orientimin në avantazh konkurues si dhe bashkëpunimin
ndërkombetar.
Një nga përparesitë e IHD-ve është se ato ndihmojnë në zhvillimin ekonomikë të vendit ku derdhën
investimet.
IHD-të zakonishtë gjejnë zbatim në vendet në zhvillim. Gjatë viteve `90-te, ato ishin një nga
burimet kryesore të financimit të jashtëm për shumicën e vendeve që kishin një prespektive rritjeje
ekonomike. IHD-të gjithashtu lejojnë edhe transferimin e teknologjive e cila është bërë kryesisht
në menyrë të sigurimit të inputeve kapitale. Vendet që kanë marrë IHD nga një vend tjetër mund
të zhvillojnë resurset humane të tyre, duke punësuar njerëz të rinjë në veprimtarinë e ndonjë biznesi
të veqantë.
Fitimet që gjenerohen nga IHD-të të cilat janë bërë në atë vend, mund të përdoren për qellim
kontributi për taksat mbi të ardhurat e koorporatave të vendit marrës.
IHD-të ndihmojnë për krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e pagave të puntorëve, lehtësimin
e mënyrës së jetesës etj. Investimet e huaja direkte zakonisht kontribojnë në zhvillimin e sektorit
prodhues të vendit pritës të investimeve. IHD-të luajnë një rol vendimtarë në kontestin e rritjes së
produktivitetit të vendeve pritëse. Kompanitë e këtyre vendeve kanë mundësi të eksplorojnë tregje
të reja, të huaja dhe në ketë mënyre të gjenerojnë më shumë të ardhura dhe fitime. Lehtësojne
aksesin në tregje të reja dhe kështu mund të kontribojnë në rritjen e eksporteve dhe të ardhurave
prej tyre. IHD-të janë një burim për financimin e deficitit në bilancin e pagesave duke përmiresuar
kreditimin në vendet pritëse, po ashtu luajne rol të rëndesishëm për krijimin e kushteve të duhura
ekonomike për antarësimin në BE.

2.1.3

Disavantazhet e investimeve të huaja direkte

Ato ndodhin kryesishtë në rastin e çështjeve që lidhen me funksionimin dhe shpërndarjen e
fitimeve nga investimet e huaja, Një nga disavantazhet jo të drejtëpërdrejta të IHD-ve janë sektorët
ekonomikë më pak të zhvilluar të vendit pritës ku janë gjithmone të papërshtatshëm kur niveli i
IHD-ve ndikon në mënyrë negative. Është shumë normale që vendi pritës të ketë përgjegjësi për
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të kufizuar shkallën e ndikimit të IHD-ve.
Këto vende duhet të jenë të sigurt që subjektet të cilat realizojnë IHD në vendin e tyre, duhet ti
përmbahen mjedisit, qeverisjes, rregullave sociale, të cilat janë të percaktuara dhe funksionojnë në
atë vend. IHD-të përmbajnë në vetvete shpenzime të larta të komunikimit, udhëtimit, etj. Dallimet
gjuhësore dhe kulturore që ekzistojnë midis vendit investues dhe vendit pritës., mund të
paraqitehshin gjithashtu probleme në rastin e IHD-ve. Megjithatë një disavantazh i IHD-ve është
se ekziston gjithmonë mundësia e dështimit në pronësinë e një kompanie që ka kompani jashtë.
Kjo ka bërë shpesh që shumë kopmani ti afrohen IHD-ve me një kujdes të lartë. Disa herë është
vënë re se ka paqëndrueshmëri të konsiderueshme në një rajonë të caktuar gjeografikë e cila
shkakton shumë shqetësim për investitorin e huaj, risk politik.
Madhësia e tregut, si dhe kushtet e vendit pritës mund të jenë faktorë të tjerë të rëndesishëm për
IHD-të. Në rastet kur vendi pritës nuk është lidhur fortë me vendet më të avancuara fqinje, kjo
përbënë sfidë për investitorët. Disa herë është vënë re se qeveritë e vendit pritës kanë patur
problemë me IHD-të kjo pasi qeveria e vendit pritës ka më pak kontroll mbi funksionimin e
kompanive të cilat janë degë në pronësi të plotë të një kompanie jashtë vendit. Por të gjitha këto
klasifikime ndërkombëtare të investimeve të huaja direkte kanë ndikimet e tyre në ekonomi,
ndikime me efekte pozitive por edhe negative.

2.2 Efektet e IHD-ve në efkete politike, ekonomike dhe sociale
Sips parimeve të ekonomisë neoklasike, IHD-të rrisin mirëqenien e vendit pritës, nën disa kushte
optimale siç janë maksimizimi i fitimit të kompanisë ndërkombëtare si dhe pasja e avantazhit
konkurues në vendin që investohet, në sensin e inputeve dhe çmimeve të tyre.
Efektet makroekonomike të IHD – Efektet ekonomike mund të shihen si në këndevështrimin
mikroekonomikë ashtu edhe në makroekonomikë duke prekur variabla si output/produkti i një
firme, por edhe i gjithë vndit, bilanci i pagesave dhe madje edhe struktura e tregut. Teoria njeh se
ardhja e kompanive të huaja direkte mund të përmiresojë konkurencën ose mund edhe ta
përkeqesojë atë duke tentuar në forma jo-konkurenciale, për shkak të pozitës dominuese të tyre.
Por kërndvështrimi më kryesor është ai makroekonomikë, i lidhjes së IHD-ve me
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outputin/produktin e përgjthshëm, pra me rritjen ekonimike të vendit pritës.
Teoritë e rritjes dhe zhvillimit ekonomikë fokusohen në rritjen e të ardhurave reale për frymë dhe
lidhin këtë variabël me shumë faktorë të tjerë si akumulimi i kapitalit, rritja e popullsisë, progresi
teknologjik dhe zbulimi i burimeve të reja natyrore.
Sidoqoftë, ndër këto si faktori drejtues i rritjes dhe zhvillimit ekonomikë të vendit pritës,
evidentohet akumulimi i kapitalit.
IHD-të shihen si një ndër përfituesit më potencial të rritjes ekonomike veqanërisht për vendet
emergjente dhe disa herë nevojiten për ti dhënë një hov rritjes ekonomike të një vendi. IHD-të
mund të ndihmojnë vendin pritës veqanërisht në transferimin e teknologjisë, përdorimin e saj edhe
për investimet e brendshme, transferimin e “know-how” dhe aftësive menaxheriale apo
profesionale. Në një studim theksohet edhe rëndësia e spillover në ekonominë e vendit pritës, dhe
zëvendësimin e kapitalit të zhvlëresuar të atij vendi me kapitalin e ri të investimeve të huaja
direkte, i cili sjell edhe rritjen e produkttivitetit të vendit pritës.
Por një efekt tjetër i IHD-ve është edhe rritja eflikse e të R&D kërkim-zhvillim në vendin pritës
dhe qarkullimi i tyre edhe kompani të tjera.
Literatura, nenvizon gjithashtu edhe efektet e IHD-ve në tregtinë ndërkombëtare. Kjo gjë shihet
nga pikëpamja jo vetëm e intensifikimit të flukseve të tregtisë ndërkombëtare nga vendi pritës në
pjesen tjetër të botës, por edhe me atë të prdorimit të avantazheve konkuruese të vendeve të
ndryshme. Pra rritjen e tregtisë ndërkombëtare dhe shpeshherë edhe rritjen e cilësisë si dhe uljen
e kostos së produkteve, për pasojë çmimet e tyre.
Në vazhdim të kësaj teorie, konkludohet se disa investime janë më mirë nëse qëndrojnë nën
menaxhimin e huaj, duke qenë se kështu ka më pak ndërhyrje nga qeveria. Ajo shihet më së shumti
si problem i vendeve emergjente dhe atyre në zhvillim, dhe për pasojë nga ana tjetër kompanitë
ndërkombëtare paraqiten si më të pavarura nga pikëpamja e pronësisë por edhe e menaxhimit.
Përveq këtyre impakteve pozitive të përmendura këtu, njihen edhe impakte negative, siç
u parapri edhe në paragrafet më parë. Por për ta lidhur me rritjen ekonomike, si impakte negative
njihen ato të lëvizjes së kapitalit dhe kthimit të tijë në vendin e origjinës, madje edhe efektet
negative mbi mjedisin, apo rritjen e fuqisë në një vend dhe ndikimi i politikave dhe vendimeve
qeveritare.
Këtu përgjithësisht do të fokusohemi në IHD-të në veqanti në lidhjen e këtyre të fundit me rritjen
ekonomike. Rritja ekonomike matet me rritjen e GDP-së, dhe në këtë mënyrë në korrelimin e
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këtyre të fundit, por meqenëse si efekte ne përmendem edhe tregtinë ndeëkombëtare, atëherë do
shihet edhe eksporti dhe rieksporti.
Teoria në këtë këndvështrim lidh në mënyrë pozitive dhe të rëndësishme dy variablat kryesore, pra
kur vlerat e larta të investimeve të huaja direkte shoqërohen me vlera të larta të rritjes ekonomike.
Përveq aspekteve pozitive, teoria për këtë lidhje shfaq edhe skepticizmin e saj. Konkretisht
nënvizohet se flukset e IHD-ve, veqanërisht në sektorin manifakturor mund të kenë edhe efekte
jo-pozitive, pra ose negative ose pozitive jo të rëndësishme. Ndërkohë për sektorin e shërbimve
efektet shpeshherë janë të papërcaktuara dhe jo të qarta. Për vendet në tranzicion korrelacioni i
IHD-ve me rritjen ekonomike është statistikisht i paqartë. Konkretisht rrisin në menyrë direkte
punësimin duke vendosur ndihmesa të reja, ose në mënyëe indirekte duke stimuluar punësimin
sipas shpërndarjeve të ndryshme. Pra punësimi mund të rritet në fusha të ndryshme, ashtu edhe në
qytete të ndryshme.
Mund të ruajnë punësimin veqanërisht nëse investimet bëhen në ndërmarrjen ekzistuese në pragje
krizash, falimentimi, etj. Pra të “sëmura”, duke ristrukturuar apo përvetesuar këto lloj kompanish.
Investimet e huaja direkte mund të ulin punëzënien nëpermjet disinvestimeve dhe kufizimeve të
lëhtesuara në prodhim.

2.2.1

Ecuria e investimeve gjatë viteve (2000-2013)

Investimet e huaja direkte që janë bërë që nga paslufta, mbesin të panjohura detajet për shumën e
mjeteve të investuara në Kosovë për periudhën ndërmjet viteve 2000-2013. Banka Qendrore e
Kosovës mohon të ketë dijeni më të hollësishme për këto mjete. Procesi i përpilimit dhe publikimit
të statistikave mbi investimet e huaja direkte në Kosovë nisi në BQK tek në vitin 2006, duke
përfshirë periudhën statestikore 2004 dhe 2005. Megjithate, ata nuk ishin në gjendje të ofrojnë
hollësi për mjetet e shifrat e investimeve direkte në Kosovë për vitet 2000, 2001, 2002 dhe 2003 e
as per fushat në të cilat janë përdorur këto investime. Vlerësohet se mungesa e këtyre të dhënave
mund të jetë pasojë e mungesës së kompetencave të plota të institucioneve kosovare në atë kohë.
Përgjegjesinë kryesore, ndër të tjera, rikonstruktimin e infrastrukturës kryesore në Kosovë e kishte
shtylla e katërt e misionit të Kombeve të bashkara në vend.
Pjesa dërrmuese e investimeve direkte që bëheshin në periudhën e parë katërvjeçare të pasluftës
thuhet se i janë dedikuar pikërisht këtij sektori të menaxhuar nga UNMIK-u.
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Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur investimet direkte në Kosovë në periudhën 2004-2012,
ndërsa për arsye të mos publikimit akoma të raportit të Bankës Qëndrore të Kosovës, po paraqesim
disa të dhëna lidhur me investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2013 edhe pse nuk janë te
plota. Në vitin 2013 është shënuar rritja investimeve ndërkombetare dhe rritja e bizneseve të huaja
të regjistruara në Kosovë.
Në periudhen janar-shtator të vitit 2013, vlera totale e investimeve të huaja ka arritur shumën prej
205 milionë eurosh që krahasuar me vitin 2012 ka pasur rritje prej 15%, Në vitin 2013 kanë
regjistruar 694 biznese të huaja [12].
Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të huaja të regjistruara, kurse në vitin 2013 kemi pasur të
regjistruara gjithsej 694 biznese të huaja të regjistruara në vend. E cila tregon rritje prej 30% të
bizneseve të huaja të regjistruara në Kosovë.
Tabela 1: Ecuria e IHD 2000-2012(me mil EUR), në Kosovë.
Viti

IH

200

200

200

200

200

0

1

2

3

4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

201

Total

2

42.9

D
%

2005

1.7

107.

294.

440.

366.

291.

365.

394.

6

8

7

5

4

8

6

4.2

11.6

17.4

14.4

11.5

14.4

15.5

232

2,532.7
0

9.4

100

Burimi:[13] [10] [9], faqe 81.

Nga tabela shihet se periudha kur kan lulëzuar investimet e jashtme direkte janë 2007, 2008 dhe
2010 ku së bashku perbëjnë gati gjysmën e investimeve të huaja në Kosovë që nga viti 2004-2012.
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Figura 1: Paraqtija grafike e ecurisë së IHD (si %), në Kosovë në vitet 2004-2012.
Burimi: [13], faqe 81.

2.2.2

Raporti ne mes te GDP dhe IHD ne Kosove (2006-2012)

Mjedisi afarist në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon.
Përparësitë e krijuara sikurse janë sistemi i shkëlqyer tatimor, burimet e bollshme natyrore,
regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe
përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshem për investitorët e huaj.
Republika e Kosovës shquhet si vendi me mundësi të mëdha për investime në Ballkan, pra një
arsye e fortë tërheqëse për investitorët ndërkombëtare si një vend primar për investimet e tyre.
Tabela e më poshtme tregon se sa % kanë ndikuar investimet e huaja direkte në GDP e vendit për
periudhën 2006-2012.
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Tabela 2: Rritja e GDP-se 2006-2012 ( në mil EUR) dhe përqindja e IHD në GDP.

Viti

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GDP me

3,105.10

3,379.40

3,710.70

4,077.00

4,136.50

4,486.00

5,021.00

3.4

8.3

7.2

3.5

3.2

4.5

2.9

çmime
konstante
% e IHD

Burimi: [13], faqe 34.
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Figura 2: Paraqitja grafike e IHD si përqindje në GDP 2006-2012.
Burimi:[13], faqe 34.
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Tabela 3: Paraqitja e IHD në Kosovë nga rajone të ndryshme gjatë viteve 2007-2015 , të
paraqitura në mil EUR
Rajoni/Vendi

2007

Austria

35.39

51.3

116.16

2010

2011

15.5

21.14

19.56

0.38

10.7

30.3

26

36.65

6.16

38.86

80.1

14.31

10.66

-39.5

17.9

8.56

3.48

6.03

3.85

0.21

6.3

3.8

3.3

1.6

48.14

43.97

75.15

91.54

66.64

49.51

21.67

29.4

10

2.31

0.03

0.02

5.89

0.37

0.28

-0.38

-0.6

-0.3

41.24

22.47

15.07

14.54

14.19

-25.98

-15.48

-7.8

-11.6

Italia

5.47

0.06

5.97

6.6

1.68

4.38

8.73

3.3

3.4

Kroacia

5.78

0.65

0.67

1.8

2.88

0.38

1.34

1.1

1.8

Maqedonia

0.39

1.98

1.52

1.8

5.79

1.19

4.65

3.2

1.1

Norvegjia

0.55

0.13

2.47

3.3

2.47

2.86

4.7

5.9

1.7

0.1

0.25

0.31

0.02

1.01

0.31

0.26

-0.3

5.54

0.63

0.43

0.36

0.37

5.69

2.4

0.4

Britania e

2008

2009

2012

2013

2014

2015*

Madhe
Franca
Gjërmania
Greqia
Holanda

Qipro
Sërbia
Shqipëria

3.44

21.85

23.32

20.25

11.19

4.74

19.28

20.4

16.2

Shtetet e

8.81

4.79

11.85

12.58

14.32

10.78

12.7

14.7

12.8

56.17

44.34

50.78

33.97

16.21

9.29

7.03

-9.4

2.1

Turqia

5.44

23.78

14.49

4.9

34.69

65.55

82.73

20

28.8

Zvicra

9.74

32.09

22.71

35.1

30.93

43.77

41.68

38.2

40.5

Të tjera

93.03

73.08

34.78

69.25

91.27

40.23

39.27

36.6

11

TOTALI

440.74

366.45

287.41

365.82

393.86

228.64

259.02

151.2

163.4

Bashkuara
Sllovenia

Burimi :[11],[12],[13],[16] Nga Banka qendrore e Kosovës, raportet ndërrmjet viteve.
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Figura 3: Investimet e huaja direkte nga blloqet e rajonit në portfolion e investimeve të
përgjithshme në Kosovë, të paraqitura grafikisht në mil EUR nga viti 2007-2015.
Burim: Nga Banka qendrore e Kosovës, raportet ndërrmjet viteve të lartë përmendura.

2.3 Investimet më të mëdha në Kosovë
Fabrika për prodhimin e materialit ndërtimor Xella International Group, është pjesë e Haniel
Corporation, dhe është lider në prodhimin e materialit ndërtim të ojbketeve në gjashtë kontinente.
Xella Group hapi një fabrikë prodhimi të silikatit në Lipjan, në afërsi të kryeqytetit të Kosovës
Prishtinë në vitin 2006. Vlera e këtij investimi “Greenfield” ka rritur në 12 milione euro dhe
paraqet projektin më të rëndësishëm të Grup Xella në rajonin e Ballkanit. Xella Kosova furnizon
të gjithë rajonin me silikat produkte nën emrin e markes “Silika”.
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IT Wertheim/Rrota kompania austriake Wertheim ka dhënë zhvillimin e një softvueri të ri pako në
Kosovë. Ky investim parashikon zhvillimi i një software të sofistikuar pakete ëer menaxhim të
Sigurt, të prodhuara nga Wertheim. Projekti është mbështetur edhe nga bashkpunimi Austriak për
zhvillim (ADC), e cila do të marrë përsiper një pjesë të investimit. Mbi 400 degë të bankave nga
Austria, Zvicëra, Kroacia dhe Sllovakia përdorin Wertheim, ndërsa softwerët tani e tutje do të
zhvillohen në Rrota Kosovë.
Bujqesi Etlinger, një kompani austriake e prodhimit të disa varieteteve të sallates dhe perimeve
konservuar, si dhe ka dhënë prodhimin dhe paketim të specave djegës (Pfefferoni) dhe perime të
tjera në Kosovë. Investimi është vendosur në qendër të Kosovës në Shtime. Ky investim ka vlerë
500,000 euro dhe është mbështetur nga bashkëpunimi Austriak për zhvillim (ADC), dhe ka
gjeneruar më shumë se 150 vende të reja pune.
Miniera Ferronikeli, ndërmarrja e re Ferronikeli është një pjesë e Cunico Resources N.V, një
miniere shumëkombëshe dhe kompani metali. Cunico Resources N.V është pordhuesi më i madh
i ferronikelit në Europë me vende të prodhimit në Kosovë dhe Maqedoni. Investimi total në
fabriken e Kosovës kalon 100 milionë euro. Ndërmarrja e re ferronikelit është historia më e
suksesshme e privatizimit në Kosovë dhe si një kompani luan një rol vendimtar në ekonomin e
Kosovës, ka të punësuar më shumë se 1000 punonjës. Produktet e kompanis së re Ferronikeli
eksportohen në Bashkimin Europian dhe Azi dhe janë duke kontribuar ndjeshëm në eksportin e
Kosovës.
Raiffeisen Bank në Kosovë është degë e Raiffeisen Bank International (RBI). RBI erdhi në Kosovë
në fund të vitit 2002 duke blerë pjesën më të madhe të aksioneve të Bankës Amerikane të Kosovës.
Në qershor të vitit 2013, RBI u bë pronare e 100% e aksioneve dhe e emertoi Bankën si Banka
Raiffeisen në Kosovë. RBI ofron shërbime dhe produkte bankare dhe investuese për kompanitë
austriake dhe ndërkombëtare, një rrjet të gjerë të njësive bankare dhe lizing në Europen qëndrore
dhe lindore për koorporata dhe retail por edhe shërbime bankare investuese në Azi dhe në qendrat
kryesore financiare në botë.
Në tre mujorin e parë të vitit 2015, RBI ka gjeneruar fitim para tatimit prej 624 milion euro, që
paraqt një rritje nga viti në vit prej 24% ose 122 milionë euro, duke u klasifikuar si banka me
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kapital më të madh në Kosovë me 50 degë dhe nëndega të cilat ofrojnë sherbime bankare dhe afër
700 punonjës.
Telekomunikacioni IPKO / Telekom Sllovenia e njohur si kompani lokale IPKO Net, e cila ishte
shërbimi i parë në internet ofrues në Kosovë, në vitin 2006 si dhe tani ajo e ka mbuluar 99.7% të
popullsis së Kosovës. IPKO Net ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të telekomit për
konsumatorët. Sipas tregut GSM shërbime IPKO është në rend të dytë pas telekomit me pronësi
shtetërore PTK. Përveq GSM kompania ofron edhe telefonin dhe internetin me shërbime fikse,
dhe është lider në tregun e TV kabllor.
Kompania e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike (KEDS) investuan në blerjen e
distribuimit të energjisë elektrike të Kosovës shumën prej 26.3 milion euro, brenda 15 viteve të
ardhshëm zotohen se do të investojnë edhe 300 milionë euro në ketë kompani, në vitet ardhshme
asnjë puntori nuk do ti rrezikohet vendi i punës si dhe në 20 vitet e ardhshme e ka obligim
kontraktor që të blej energjinë elektrike nga koorporata energjetike e Kosovës KEK.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT

Edhe pse disa nga keta faktor ekzistojnë në letër mirëpo zbatimi në praktikë i tyre janë pengesa
kryesore për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë ndër të cilët përmenden:


Mungesa e sundimit të ligjit- cili rezulton në shkallë të lartë të korrupsionit ndikon në ikjen
e investitorëve. Investitorët e huaj nuk dëshirojnë të rrezikojnë as vetën e as biznesin e tyre.
Edhe pse Kosova ka ligje të mira për investitorë të huaj, mirëpo zbatimi në praktik i këtyre
ligjeve është një pengesë për ardhjen e investitorëve të huaj me vendin tonë.



Stabiliteti politik- Stabiliteti politik është një ndërë problemet kryesore sipas të dhënave
ajo është e paraqitur me (21.6%) dmth siguria politike [8] Niveli i ulet i investimeve në
Kosovë mbi të gjitha është edhe rezultat i nje trashigimie negative të dëmtimit të rëndë të
klimës së biznesit, për shkak të pengesave të konsiderueshme burokratike, korrupsionit
tejet të përhapur nëpër institucione, mungesës së infrastrukturës energjetike e rrugore si
dhe rreziqeve ekonomike e problemeve politike të vendit.
Ende kemi sfide serioze në rreshtimin e politikave në mes të niveleve të pushtetit dhe
vizionit të perbashket që duhet të ekzistojë prej legjislacionit, qeverisë, pushtetit lokal,
komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile në Kosovë.



Haraqi- edhe ky fenomen që po ndodh në Kosovë shihet si një penges e madhe për ardhjen
e investitorëve të huaj në Kosovë, e cila po ngjall frikë tek investitorët duke iu mos lejuar
të veprojnë lirshëm në Kosovë si dhe duke iu kërcënuar.



Burokracia- Përderisa bëhet thirrje që investitorët të vijnë në Kosovë duke promovuar
mundësitë investive tek ne, agjenci të caktuar, rrisin burokracinë, zgjasin procedurat e
miratimit të lejeve, bëjnë vonesën e procesit të privatizimit (18.4) [8] dhe sillen në mënyrë
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jo të denjë ndaj kompanive vendore dhe ndërkombëtare.


Zbatushmëria e dobët e kontratave- që ka mbetur një nga shqetësimet kryesore të
kompanive dhe investitorëve në Kosovë e vlerësuar nga raporti i progresit. Globalisht,
Kosova qëndron në pozitën e 46 edhe pse viteve të kaluara ka qenë më lartë kemi parë
pozitivitet mirëpo prap mbetet si një problem në Kosovë [3].



Mos efikasiteti i gjykatave në Kosovë- Sa efikase është procesi i zgjidhjes së një
mosmarrveshje komerciale nga ana e gjykatave në Kosovë ?
Sipas të dhënave të mbledhura në një faqe studimi dolën në pah se nga 513 lëndë, 59%
filluan me vones [3] [4].

Ndërkaq pengesa me një intensitet më të dobët të ndikimit në realizimin e investimeve të huaja
mund të merren nga mungesa e përvojës në realizimin e IHD-ve dhe nga mungesa e përkrahjes
promovuese e investimeve.
Megjitahtë ka patur në menyrë të vazhdueshme investime të huaja në Kosovë që nga perfundimi i
luftës, ato mbeten në nivel shumë të ulët dhe janë në rënie e sipër, por me një rritje të lehtë në vitin
2013 që kanë pasur e deri më tani. Nuk bënë pa u përmendur edhe qasja e gabuar për tërheqjen e
investimeve të huaja apo promovimi aspak i mjaftueshëm dhe mungesa e një strategjie afatgjate
për tërheqjen e tyre.
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4 METODOLOGJIA
Për rezultatin e këtij punimi është bërë mbledhja e të dhenave, duke e treguar se si ka rezultuar
gjatë viteve investimet e huaja në Kosovë po ashtu duke e treguar edhe në cilet sektorë janë
investuar më shumë. Rezultatet e këtij punimi tregojnë qartë se përse është e duhura të krijohen
kushte të mira për investitorët dhe për tërheqjen e tyre.
Nga rezultatet më poshtë është treguar se pse Kosova ka përparësi për tërheqjen e investitoreve
çfarë duhet të ndërmarë e kështu me radhë. Të gjitha këto të dhëna janë marrë nga burimet e BQKsë, nga disa faqe të ndryshme në internet si dhe nga disa libra ekonomikë po ashtu edhe nga
literatura e UBT-së.
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5 REZULTATET
5.1 Rezultati A
Tek Rezultati A kam përfshir se çfarë ka ndodhur gjatë viteve IHD si kanë reflektuar dhe si kanë
ndikuar ato në Kosovë. Investimet e huaja direkte janë shumë të rëndësishëm për zhvillimin e një
vendi mirëpo duke e pasur parasysh se në Kosovë nuk janë kushtet teë mira për investim atëherë
duhet të dijm se nuk ka investime të mjaftueshme, për tërheqjen e tyre dhe për zgjedhjen e këtij
problemi duhet krijuar kushte të volitshme , heqjen e korropsionit i cili është një faktor kyç për
mos tërheqjen e investitorëve, përmirësimin burokracis e cila po ashtu luan rol të rëndësishëm tek
ivestitorët, pastaj zbatimin e ligjit e cila nuk zbatohet, po ashtu edhe mos efikasiteti i gjykatës e
cila bënë vonimin e lëndëve.
Me tërheqjen e investitorëve krijohen vende të reja pune , krijohet një jetes më e mirë për një nivel
të caktuar përpos kësaj krijohet edhe dijenia e zbatimit të teknologjisë në vend.
Sipas figurës më poshtë nga burimet e BQK kemi vërejtur se në cilët sektor janë më shumë të
interesuar investimet e huaja, dhe duke pasur këto informacione pse Kosova mos të krijoj kushte
të mirë jo vetëm për patundshmërine por edhe për sektorë të tjerë të krijoj kushte që investitorët të
ivnestojnë tek to psh. Duke krijaur kushte të mira për bujqësin pasi që Kosova ka klim shumë të
mirë dhe po ashtu edhe toka pjellore për shumë bimë pem dhe perime, po ashtu edhe minierat të
cilat kanë pasuri shumë të madhe në të cilën mund të punesojnë me mijëra puntorë e shumë sektor
të tjerë.
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Figura 4: Investimet e Huaja në Kosovë sipas sektorëve të paraqitura në përqindje.
Burimi: [12],[11],[6],[7]
Duke u bazuar në të dhënat e Bankës qendrore investimet e huaja më së shumti janë tek sektori i
patundshmërisë me 35% duke e ndjekur nga ndërtimtaria me 15% , transporti me 14% e kështu
me radhë [7].
Në qfotëse në Kosovë ka ndonjë investitor atëhere ai investitor tregon besimin e vendit tonë, pse
mos të krijojmë një ambient besimi për investitorët e huaj dhe të krijojmë më shumë investime në
vend?

5.2 Rezultati B
Tek rezultati B do të diskutojmë se Kosova ka shumë përparësi për tërheqjen e investitorëve vetëm
se mungon qeverisja e tyre, Kosova është një ndër shtete të cilët kanë rini më së shumti mosha
mesatare në Kosovë është 29.5 dhe 1.9 fëmijë për nënë , ka më shumë rini se sa të moshuar që i
bie se janë të aftë për të punuar, përpos kësaj edhe klima është e mirë për investim si psh në sektorin
e bujqësis , po ashtu edhe puntorë te mjaftueshëm për të punaur vetëm se mungon qeverisja e mirë
e tyre.
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6 DISKUTIMET DHE PËRFUNDIMET
Nxitur nga ndryshimi teknologjik, konkurrenca globale dhe liberalizimi i tregjeve, investimet e
huaja direkte luajnë rol kyç në procesin e integrimit global ekonomik. Ato konsiderohen si një
faktor percaktues i rritjes ekonomike, veqanërisht për vendet në zhvillim, fazë në të cilën gjendet
edhe Kosova.
IHD është burimi kryesor i financimeve të jashtme në vendet në zhvillim dhe në këtë kuadër edhe
i Kosovës. IHD ka potencial për të gjeneruar punësim, rritje të prodhueshmërisë, aftësi transferuese
dhe teknologji të re, rritjen e eksporteve, si dhe kontribon në zhvillimin afatgjatë ekonomik të
vendeve në zhvillim.
Investimet e Huaja duke patur efekt të drejtpërdrejtë në fuqinë puntore vendase (duke shtuar më
shumë mundësi punësimi dhe pagesa më të larta), duhet të jenë në qendër të vëmendjes për
hartimin dhe zbatimin e politikave që stimulojnë tërheqjen e investitorëve.
Për të arritur tek IHD, Kosova ka nevojë për permirësimin në kuadrin ligjor dhe institucional.
Aktualisht baza ligjore dhe sistemi i taksave është përafruar shumë me atë të BE-së. Problematika
qëndron në implementimin dhe funksionimin e saj, me qëllim përmiresimi në klimen për mjedisin
e biznesit dhe investimeve si dhe rritjen e besimit të investitorëve.
Ndër vite në Kosovë ka patur problem pronësie për shkak të disa palëve që pretendonin pronësi
për të njëjtin truall. Kjo është pranuar si një pengesë për ivnestimet e huaja direkte. Zgjidhja e
ofruar është hartimi i një projekt-ligji të ri që mbron dhe garanton investimet e investitorëve të
huaj.
Analizimi i avantazheve dhe disavantazheve është themelor për ndërtimin e një strategjie
pozicionimi në tregun global. Pozicionimi i tanishëm i Kosovës është ai i një ekonomie me kosto
të ulet dhe diferencim të dobët. Duke pasur avantazhin e kostos të ulet, Kosova ka të gjitha
mundësitë të lëvizë drejt një “strategjie diferencimi”. Për të implementuar këtë strategji nevojiten
mjete të duhura dhe politikat e nevojshme.
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Zhvillimi i infrastruktures është një faktor i rëndësishëm për rritjen e metëjshme të IHD-ve, ndaj
dhe përmirësimin e kohëve të fundit në rrugë dhe furnizim me energji elektrike shënojnë një hap
pozitivë në këtë aspekt. Për infrastrukturën lokale ka ende mangësi dhe rrjedhimisht duhet të bëhen
funksionale për të garantuar shërbime me standarde të larta për investitorët e ardhshëm.
Kosova ka ndërmarë një program të gjerë reformash rregullore, por implementimi i tyre duhet të
jetë prioritet kryesorë. Mos implementimi gjeneron një nivel të lartë pasigurie në mjedisin e
biznesit, gjë e cila në mënyrë domëthënëse ul të ardhurat e investimeve private në Kosovë.
Mjediset e paqëndrueshme politike rrisin riskun, të cilin investuesit priten ta shmangin. Përveq
kësaj, faktorët politikë si korrupsioni, burrokracia dhe mungesa e shtetit të së drejtës, janë jo vetëm
risqe, por ngarkojnë investimet me kosto shtesë të drejtëpërdrejta.
Kosova konsiderohet si vend me rëndësi të ulëta prodhuese dhe një rëndësi të mesme bujqësore.
Për këtë arsye duhen stimuluar ky sektor nëpërmjet politikave specifike dhe stimujt konkret për të
rritur interesimin e investitorëve për të. Një nga pikat e forta të ketij sektori e ku duhet punuar për
tërheqjen e IHD-ve është fakti se shumica e produkteve bujqësore akoma nuk kanë shtesa
artificiale dhe pesticide, gjë që e vendos vendin në nje pozit të favorshëm për tu bërë prodhues dhe
eksportues i ushqimeve organike cilësore.
Duke qenë se bujqësia konsiderohet sektori i cili regjistron numrin më të madh të të punësuarve,
hartimi i politikave që fokusohen mbi të do të ketë impakt direkt në punësim.
Nevojiten reforma të mëtejshme në zbatimin e legjislacionit, mbledhjes së taksave, rimbursimin e
TVSH-së dhe uljen e burokracisë.
Një vëmendje e veçantë në zhvillimin e dijeve dhe shoqërisë së informacionit nëpërmjet nxitjes së
perdorimit të teknologjisë të informacionit dhe komunikimit.
Funksionimi i plotë dhe real i IPAK-ut me qëllim tërheqjen e investitorëve të huaj.
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